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ABSTRAKTI
Menaxhimi i burimeve njerzore është sfidë për çdo kompani e në veçanti për kompanit e mesme
ose të medha në mungesë të sistemeve të cilat ndihmojn në menaxhim. Implementimi i
sistemeve të cilat ndodhen në treg është shumë i kushtushëm, e për ta komplikuar situaten
mirëmbajtja është edhe më e kushtushme në aspektin financiar, teknik dhe njerzor.
Duke analizuar sisteme të ngjashme kemi kuptuar që shumica e kompanive të mëdha të cilat
kanë implementuar këto lloj sistemesh, kan pasur përfitime të shumta në të njejtën kohë edhe
shpenzime të shumta e në veçanti ne aspektin material.
Në këtë punim është propozuar një zgjidhje duke u bazuar në praktikat më të mira të sistemeve
aktuale duke përdorur frameworkun Rails të gjuhës programuese Ruby.
Në këtë temë po ashtu jemi munduar të përshkruajmë dhe implementojmë veçoritë standarde
që i posedojnë këto lloj sisteme dhe të analizojmë funksione të reja për ti integruar në të
ardhmen.
Fjalët Kyçe: Sistemi për menaxhimin e burimeve njerzore, ueb aplikacione, Ruby.
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1. HYRJE
Menaxhimi i dokumenteve, grumbullimi i tyre, strukturimi dhe arkivimi i tyre për nevoja të
mëvonshme është një sfide e veçantë në ditët e sotme tek burimet njerzore. Në këtë punim do
të propozojm një zgjidhje duke u bazuar në praktikat më të mira të sistemeve aktuale.
Për zhvillimin e sistemit për burime njerzore do të analizojm sisteme të ngjajshme dhe do të
mbledhim kërkesa të cilat pasi ti analizojm dhe klasifikojm do të dizajnojm një zgjidhje të cilën
do ta zhvillojm duke perdorur teknologjite si: HTML, CSS, JavaScript, Ruby, Ruby on Rails
dhe MySQL bazën e të dhënave.
Sistemet të cilat do ti analizojm janë ICE Hrm dhe OrganHRM modulet e të cilave do të na
ndihmojn në përpunimin më të sakt të kërkesave. Nëse vrejm që ekziton ndonjë mangësi në
keto sisteme do të i shtojm ne sistemin të cilin do të zhvillojm gjatë ketij punimi te diplomes.
Objektivat
Në kapitujt e ardhshëm do të diskutohet:
▪

Ueb Teknologjitë

▪

HTML dallimet mes HTML 4 dhe HTML 5

▪

Dallimet mes RUBY dhe RUBY ON RAILS

▪

Codeigniter Framework i RUBY-IT

▪

Java Script për anën e përdoruesit

▪

JQuery për efekte

Struktura e Dokumentit
Kapitulli 1: Hyrja
Kapitulli 2: Shqyrtimi i Literaturës
Kapitulli 3: Deklarimi i Problemit
Kapitulli 4: Metodologjia
Kapitulli 5: Rezultati dhe Zhvillimi
Kapitulli 6: Konkluzioni
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2. SHFLETIM I LITERATURES
Në këtë kapitull do të prezantojmë shqyrtimin e literaturës të bazuar në dokumentime zyrtare,
burimet njerzore, që në fokus kanë dizajnimin, zhvillimin dhe implementimin e Sistemeve për
Menaxhimin e Burimeve Njerzore. Për më shumë ky kapitull do të përmbajë histori rreth
sistemeve te burimeve njerzore, një krahasim ndërmjet projekteve të njëjta që janë zhvilluar
dhe kapitulli përfundon duke analizuar përformancen e tyre, po ashtu bëhet trajtimi i
arkitekturës së përdorur tek këto sisteme.
2.1. Web
World Wide Web (WWW) u krijua në vitin 1990 nga fizicienti britanik Tim Berners CERNLee Më 30 Prill 1993, CERN njoftoi se World Wide Web do të jetë i lirë për t'u përdorur për
të gjithë.
WWW është në thelb një sistem i madh klient-server me miliona server i shpërndar në mbarë
botën . Një klient ndërvepron me ueb serverin përmes një aplikimi të veҫantë të njohur si
shfletues. Shfletuesi është përgjegjës për nje dokument gjithashtu i pranon të dhënat nga
njëperdorues .Të gjitha faqet e internetit të cilat publikohen përmbajnë World Wide Web një
faqe është një dokument i shkruar në tekst të thjesht me formatimin e Hypertext Markup
Language (HTML). Përveq HTML dhe XML dokumentimi është i shkruar edhe në shum
lloje të tjera.Siҫ janë dokumentet e formatuar në Postscript ose PDF, imazhe në JPEG ose
GIF, audio ne format MP3.Të gjitha ueb faqet transportohen nëpërmjet një protokolli i cili
quhet Hypertext Transfer Protocol. Si dhe ka mundësi enkriptimi nëpërmjet HTTPS (
Hypertext Transfer Protocol Secure).Të gjitha ueb faqet transportohennëpërmjet një
protokolli i cili quhet HTTP, si dhe ka mundësi që enkriptimi të bëhet nëpërmjet HTTPS-së.
Ndërtimi i sistemit është bazuar në platformën Ueb, i cili parimisht është një sistem i
serverëve të internetit që përkrahë dokumente të formatuara në një mënyrë të veçantë.Një ueb
faqe është e ruajtur të paktën në një ueb server i cili mund të jetë lokalisht apo ndonjë tjetër
që është online. Të gjitha faqet e internetit të cilat publikohen, përmbajnë World Wide Web.
Në ueb kemi faqe statike dhe dinamike.Faqet statike janë të thjeshta dhe më shumë
informacione pra të dhëna që nuk ndryshonë. Ajo është koduar kryesisht në HTML;
Cascading Style Sheets(CSS) apo nëse dëshirojmë edhe ndonjë efekt të përdorim me
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klienntin përdorim edhe Javascrip dhe jQuery. Këto ndryshime njihen si HTML dokumente
që ruhen në ndonjë ueb server e që janë mbi HTTP, këto faqe nuk përfshihen ruajtja e të
dhënave në ndonë databazë pra nëse dëshirojmë të ndryshojmë diqka duhet ti qasemi në fajlin
të cilin është kodin Backend.Faqet dinamike janë faqe Server Side pra që komunikojnë me
ndonjë API apo janë të lëshura me databazën direkt. Ueb dianmik përdor gjuhët programuese
si: Ruby on Rails, PHP, Python, C# etj. Kto përveҫ që përdoren për ndërtimin e ueb-ve
dinamik po ashtu përdoren për sisteme më komplekse pra nëse kemi punë me të dhëna të
mëdha nuk mundemi të qëndrojmë vetëm me HTML dhe CSS mirëpo duhet punuar edhe me
njërën nga gjuhët e permendura me lartë.
HTML Dynamic përdor kodin Java Script që të udhëzojë ueb shfletuesin se si në mënyrë
interaktive të ndryshojë përmbajtjen e faqes.[1]
2.2. HTML
HTML është gjuhë kompjuterike e krijuar për të mundësuar krijimin e ueb-sajdeve. HTML
është baza për të gjithë ueb-at, pothuajse ҫdo faqe e internetit është e përbërë nga HTML.
HTML fillimisht u zhvillua nga Tim Berners-Lee në vitin 1990. HTML përdoret për të
krijuar dokumente elektronike që janë të ashtuquajtura faqe të cilat shfaqen në ueb, secila
faqe që ne e shohim në internet është e shkruar në një nga versionet e HTML, pra përmes
HTML kodit ne sigurojmë formatin e rregullt të tekstit, fotove në mënyrë që shfletuesi i njeh
dhe i shfaq ashtu si duhet. HTML është shkurtesa për Hyper Text Markup Language. HTML
është përdorur për të krijuar dokumente elektronike që janë shfaqur në World Wide Web.
Ҫdo ueb faqe që ju shihni në internet është shkruat duke përdorur një version të kodit HTML
apo në një tjetër. Është relativisht e lehtë për t’u mësuar, dhe gjërat themelore mund të
mësohen shumë shpejt nga shumica e njerëzve, por është gjithashtu mjaft e fuqishme në çfarë
mundëson të krijohet.
HTML5 përdor rregullat e njëjta të versioneve paraprake të HTML, mirëpo për dallim nga
versionet tjera ka bërë goxha ndryshime në taga dhe në atribute që mundëson për ueb sa ma
dinamike dhe semantike që gjejnë përdorim edhe me Javascript.
Përkufizimi i HTML-sëështë :
Hypertext (Lidhja jolineare) është metodë përmes së cilës lëviz nëpër ueb duke
klikuar në tekst special të quajtur hyperlinks, që të sjell te faqja e ardhshme. Fakti që
quhet hyper, thjesht do të thotë që nuk është lineare, d.m.th. se nuk ka ndonjë rend të
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caktuar për t’i bërë gjërat, mund të shkoni kudo në internet duke klikuar në linqe.
Markup (Etiketimi) është veprimi që HTML-ja tags-at i ndërmarrin në tekstin brenda
tyre. Ato e etiketojnë/shënojnë si lloj i caktuar i tekstit, për shembull si tekst italik.
HTML është gjuhë, pasi që ka code-words dhe sintaksë si çdo gjuhë tjetër
Kur shkruajm HTML i shtojm “tagat” të tekstit në mënyrë që të krijojmë strukturen për të
shfaqur tekstin apo grafikë në document.Për elemente sikur <img> që nuk kanë taga mbyllës
është prej standarteve dhe praktikave të mira që në fund të tagut të vendoset një “forward
slash” shembull <img />.[2]
2.2.1. HTML5
HTML5 përdor rregullat e njëjta të versioneve paraprake të HTML, mirëpo për dallim nga
versionet tjera ka bërë goxha ndryshime në taga dhe në atribute që mundëson për ueb sa ma
dinamike dhe semantike që gjejnë përdorim edhe me Javascript. Në HTML5 ne mundemi t’i
përfshijmë data për skripta në client-side apo skripta në server-side për tu procesuar duke i
përdorur atributet data-ë=”” brenda një tagu. Këto atribute dhe të dhëna janë të garantuara
që kurr nuk do të shfaqen nga shfletuesit, pra lejojn skripta të ndryshme të përfshijnë të dhëna
me veti në elemente të HTML. Disa prej elementeve të reja që janë shtuar janë: <section>,
<article>, <aside>, <audio>, <video>, <canvas>, <footer> etj.
Po ashtu janë shtuar disa lloje të inputave të ri për forma, që përfshijnë tel, search, email, url,
datetime, color etj.
Ndërsa disa elemente janë fshirë në versionin HTML5 për shkak të jo përdorimit të tyre dhe
për shkak se të jetë sa më semantik uebi t’i kryejmë ato përmes CSS, pra elemente si
<acronym>, <center>, <dir>, <font>, <frame> nuk janë më të përkrahur nga HTML5. Për ta
deklaruar dokumentin që ta përkrah HTML5 atëherë duhet që të deklarojmë në rreshtin e
parë <!doctype html>. [3]
2.3. CSS
Cascading Style Sheets i referohemi si CSS. Në thelb, CSS është gjuhë që menaxhon
hartimin dhe prezantimin e ueb faqëve.CSS është po ashtu një nga teknologjitë e përdorura
është një gjuhë që përdoret për prezantimin e një dokumentit që është e shkruar ose në HTML
ose në XML.CSS përshkruan se si elementet duhet të renderohen në monitor, në letër ose në
media tjera. CSS krijon rregulla se si dëshirojmë të krjojmë një ueb faqe. Mund të përdorim

4

për gjërat si fonts, ngjyrat, ejt të ndara nga komandat për përmbajtjen. Cascading është
quajtur sepse mund të ketë shum fletë me shum stila dhe që nderlidhen me njëra tjetrën.
Ezistoj disa lloje te CSS: të jashtëm, të brendshëm dhe inline.
•

Stilet e jashtme kontrolloj se si duken gjërat nëpër shum faqe internet.

•

Stilet e brendshme kontrollojn pamejn e vetëm një faqe.

•

Stili inline kontrollon vetëm një element të një faqe, mandej edhe vetëm një fjalë të
vetme

Në CSS, selektorët tregojnë se cila pjesë e markup (etiketim) do të stilohet duke u përputhur
tagat dhe atributet. Kur një shfletues shfaq një dokument, ai duhet të kombinoj përmbajtjen
e dokumentit pra stilin dhe informata. Shfletuesi proceson dokumentin apo faqen në dy faza:
1.Shfletuesi konverton HTML dhe CSS në DOM. DOM prezanton dokumentin në
memorie të kompjuterit. Kombinohet përmbajtja e faqes me stil.
2.Shfletuesi shfaq të gjitha përmbajtjet e DOM.[4]

SASS Sass është një zgjerim i CSS që ofron fuqi dhe elegancë tek gjuha bazë(CSS). Sass
mundëson të përdorim variabla, rregulla nested, miksina, funksione, dhe shumë gjëra tjera që
janë të përkrahura dhe kompatibile me CSS. Sass poashtu ndihmon të mirëmbajnë
stylesheetat e mëdhenj të organizuar dhe të lehta për tu mirëmbajtur.
Disa prej veçorive të Sass janë:
•

Tërësisht kompatibil me CSS

•

Zgjerime të gjuhës si variabla, miksina dhe nesting

•

Shumë funksione të dobishme për manipulim të ngjyrave apo vlerave tjera

•

E formatuar mirë, dhe output të kostumizuar

Sass mundet të përdoret të instalohet dhe të përdoret në tri mënyra: si mjet në command-line,
si një modul i Ruby që qëndron vetëm, dhe si plugin për çfarë do Rack-enabled framework
duke përfshirë Ruby on Rails dhe Merb. Prej hapave të parë për të instaluar Sass janë këto:
Nëse jeni përdorues i Windowsit, ju duhet ta instaloni Ruby fillimisht pastaj ta instaloni për
comand-line të ruby.
Si sintaksë janë dy lloje të mundshme në Sass. E para, e njohur si SCSS (Sassy CSS) që do të
thotë secili kodë valid i CSS është valid edhe si SCSS sintaks dhe që kompajllohet pa
problem në CSS. Fajllat që e përdorin këtë sintaks kanë ruhen si .scss fajlla. E dyta që është
edhe me e vjetër, e njohur si sintaks indented apo vetëm Sass, kjo sintaksë ofron një mënyrë
të shkurtë për të shkruajtur CSS. Ajo përdor indentation në vend të kllapave që të tregon për
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nesting selektorë, dhe kryerreshta në vend të pikëpresjeve për t’i ndarë vetitë. Disa e
preferojnë këtë sintaks pasi që është më e lehtë për tu lexuar. Fajllat që e përdorin këtë sintaks
kanë ruhen si .sass fajlla. Mirëpo që të dyja sintaksa i kanë të gjitha veçoritë që i mundëson
Sass.
2.4. JavaScrip
JavaScript u krijua në maj të vitit 1995 nga Brendan Eich. Ёshtë një gjuhë e
plotëprogramuese , dinamike që kur zbatohen në një dokument HTML mund të siguroj
interaktivitet dinamik në faqet e internetit.JavaScripti është një gjuhë programuese me peshë
të lehtë, e interpretuar, mbështet gjuhen e orientuar në objekte me first-class functions, dhe
është e njohur si gjuha më e mirë skriptuese për ueb faqe, mirëpo nuk gjenë vetëm në botën e
uebit, po gjenë zbatim edhe tek mjedise joshfletuese siç janë node.js dhe Apache CouchDB.
JavaScript është shum e shkathët.Javascripti ekzekutohet në client side të uebit, që mund ta
përdorim për ta dizajnuar apo programuar se si uebat të veprojnë në një event të caktuar.
Duke filluar me kursor, imazhet, dhe klikim të butoneve duke bërë efetkte. Më së shumti
përdoret tek krijimi i lojrave 2D dhe 3D grafika.JavaScript përmban një biblotekë standarte
të objekteve, të till si Array, Data dhe matematik, dhe një grup bazë të elementeve gjuhësore
të till si operatorët, strukturat e kontrollit, dhe deklaratat.
•

Client-side JavaScript tregon bërthamën e gjuhës duke ofruar objekte për ta
kontrolluar shfletuesin dhe DOM e tijë.P.sh, Client-side lejonë një kërkesë për të
vendosur elementet në një formë të HTML-së dhe për t’iu përgjigjur ngjarjeve të
përdoruesit të till si klikime me maus, të dhënat e formës, dhe të navigimit.

•

Server-side JavaScript tregon bërthamën e gjuhës duke ofruar objekte të
përshtatshme për funksionimin e JavaScriptiti në server.P.sh Shembull të
komunikimit me databazë, ose ta ndryshojmë apo manipulojmë ndonjë fajll në server.

JavaSript është e stardarnizuar në ECMA International. Ky version i standardizuar i
JavaSccript i quajtur ECMAScript, mundë të përdorete nga kompanitë si gjuhë standarte e
hapur për zhvillimin dhe zbatimin e tyre të JavaScript-së. Standardizimi i ECMAScript
dokumentohet në specifikimet ECMA-262.[5]
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2.5. Ruby
Ruby është nje dinamik, open source i gjuhës programuese me një fokus të thjeshtë dhe
produktivitet. Ajo ka nje sintaksë elegante që është e natyrshme për të lexuar dhe e lehtë për
të kuptuar.
Për herë të parë u zhvillua ne vitin 1990 nga Yukihiro "Matz" Matsumoto në Japoni. Sipas
krijusit të saj, Ruby u ndikua edhe nga Perl, Smalltalk, Eiffel, Ada, and Lisp. Ajo shkon në
një shumëllojshmeri të platformave, të tilla si Windows, Mac OS, dhe versionet e ndryshme
të UNIX. Ajo mbështet paradigmat e shumta programore, duke përfshir funksionalitetin, të
orientuar në objekte dhe klasat. Ajo gjithashtu ka një sistem dinamik të tipit dhe menaxhimit
automatik të kujteses. Ruby është objekt i orientuar ҫdo vlerë është objekt, duke përfshirë
klasat dhe raste të llojeve që shumë gjuhë të tjera të përcaktojnë si primare (si integer,
Boolean dhe “null”). Variablat gjithmon mbajnë referenca në objekt. Ҫdo funksion është një
metodë dhe metodat janë quajtur gjithmonë në një objekt. Ruby mbështet trashigimi me
dërgim dinamik, mixins dhe metoda Singleton. Edhe pse Ruby nuk mbështet trashigimi të
shumta, klasa mund të importojë module si mixins.[6]
2.5.1 Ҫka është Ruby on Rails
Ruby on Rails është një web aplikacion famework i shkruar në gjuhë programuese Ruby
sipas licencës MIT. Rails është famework model-view-controller(MVC), duke siguruar
strukturën e databzaës , të ueb serverit dhe të ueb faqës. Ruby on Rails ose vetem Rails është
një kornizë e ueb zhvillimit e shkruar në gjuhën programuese Ruby. Ruby on Rails u përdor
për herë të parë nga David Heinemeier Hansson në korrik të vitit 2004, por nuk e shpërndau
deri në shkurt të vitit 2005. Ashtu si shumë ueb famework-a, Ruby on Rails përdor modelin
model-view-controller(MVC) për të organizurat programe të aplikimit.
Ruby on rails është gjuhe programuese (Free & Open-Source) falas dhe me Burime të hapur.
Rails përdor për faqe dinamike pra bën HTML dinamik dhe bënë URL-në të lehtë me Rails,
kodi i faqes është kociz dhe i lexueshëm.
Rails që nga viti 2004 u instalua nga shum njerzë në botë.Ajo ka disa versione deri më tani ka
pasur pesë versione. Versioni i tanishëm i Ruby on Rails është Rails 5.0.0.1.Kur një projekt i
ri Ruby on Rails është krijuar me rails new, shumë fajlla dhe dosje janë krijuar brenda dosjes
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së projektit tonë. Këtu është një referencë e shpejt e qasjes në projekt. Me posht do të flasim
për ҫdo folder të krijuar automatikisht nga Rails:[7]
./app

Ajo organizon componentët e aplikimit. Ajo ka subdirectories që përmban

view(pamjen dhe ndihmës), controller(kontrollerin), dhe logjiken e backend-it(models).
./app/controller Kontrolleri subdirectory është klasët kontrolluese. Një kontrollues trajton një
kërkes nga përdoruesi.
./app/helpers Ndihmuesit e subdirectorys përdoret për të ndihmuar klasat si view,controller,
model. Ajo ndihmon për të mbajtur view, controller, model të fokusuar dhe kodë të zvogluar.
./app/models Model subdirectory mban klasa të modelit dhe mbyllë të dhënat e ruajtur në
bazën e të dhënave të aplikimit.
./app/view View subdirectory mban display templates për të mbushur me të dhënat e
aplikimit, konvertohet në HTML, dhe kthehet në shletuesin e përdoruesit.
./app/view/layout Mbanë fajlla template për Loyout që do të përdoret për pamje. Brenda
default.html.erb thirret <% yield %> për të bërë pamjen.
./componens Kjo përmban componentët e aplikimet e vogla me bundle model, view dhe
controller.
./config Kjo drejtori përmban sasi të vogal të kodit të konfigurimit që kërkesa juaj do të ketë
nevojë, duke përfshirë konfigurimin tuaj në bazën e të dhënave(në database.yml), strukturën e
mjedisit në Rails (environment.rb), dhe rrugrimi i kërkesave ueb hyrse (routes.rb).
./db Zakonisht, aplikimi Rails do të ketë objekte të modelit që të hyrë në tabelen e relacionit
të bazës së të dhënave. Ju mundë të menaxhoni bazën e të dhënave relacionale me Script.
./doc Ruby ka një kornizë, të quajtur RubyDoc , që automatikisht mundë të gjenerojnë
dokumentacionin për kodin e krijuar. Ju mundë të ndihmoni RubyDoc duke komentuar në
kodin tuaj.
./lib

Ju do të vëni biblotekat këtu, përveq nëse në mënyrë të qartë i përkasin në vendët e

tjera (të tilla si bibloteka shtesë).
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./log Gabim shkrimet shkojnë këtu. Rails krijon Scripts që të ju ndihmojë të menaxhuar
shkrimet e ndryshme gabim. Ju do të keni shkrimet e veҫanta për Rails(server.log) dhe ҫdo
Rails environment(development.log, test.log, and production.log).
./public

Ashtu si directory publike për një ueb server , kjo drejtori ka ueb files që nuk

ndryshojnë të tilla si JavaScript files (public/javascripts), grafikë (public/images) , stilin
(public/stylesheets) dhe HTML files(public).
./script

Kjo directory ka Scripta për të nisur dhe për të menaxhuar mjetet e ndryshme që ju

do të përdorni në Rails. P.sh , ka Scripta për të gjeneruar kodin (generate) dhe pë të nisur ueb
serverin (server).
./test

Testet ju shkruani dhe ato që Rails i krijon për ju, të gjithë shkojnë këtu.

./tmp Rails përdor këtë directory për të mbajtur fajllat të përkohshme për përpunimin e
ndërmjetmë.
./vendor Biblotekë e ofruar nga shitësit e palës së tretë (të tilla si bibloteka e sigurimit ose
shërbimet baza e të dhënave ) shkojnë këtu.
./README Ky fajll përmban detaje themelore në lidhje me aplikacionin dhe përshkrimin e
strukturës.
./Rakefil

Ky fajll është i ngjashëm me Unix Makefile e cila ndihmon me ndërtimin,

paketimin dhe testimin e kodin në Rails.
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Figura 1Struktura e directory-së në Linux-së

2.5.1 Instalimi i Ruby on Rails
Pavarësisht nga Sistemi Operativ që përdorni, na duhet te punojmë në terminal. Ku duhet të
bëhet instalimi i Ruby-it, mvc-së, dhe Ruby on rails.Pastaj lshojm serverin rails server ku
duhet të jetë patjeter i lshuar gjatë startimit të aplikacionit. Tani më poshtë do ti japim disa
sisteme operative dhe serverët të cilat i kanë.[7].
2 gem install rails -v 5.0.0.1

rails new sloth_part y --skip-bundle

2. Krijimi i një aplikacionit të ri që ta hostojmë OpenConferenceWare
3. Shtimi i “open_conference_ware” tek aplikacioni i ri i krijuar
4. Ekzekutohet komanda bundle install
gem “open_confer ence_war e”, “~> 1. 0. 0 pr e”
5. Opcionale, konfigurimi i aplikacionit me preferencat e databazave. Si para definim i ka
konfigurimet e SQLite3, por në rast nevoje si sistem është testuar me SQLite3, MySQL 5.5,
dhe PostgreSQL 9.3.
6. Instalimi i fajllave konfigurues dhe i të dhënave për testim.
bin/rails generate open_conference_ware:install
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7. Editimi i config/initializers/01_open_conference_ware.rb dhe config/secrets.yml për
konfigurimin e preferencave të OpenConferenceWare.
8. Të gjitha fajllat e ri të gjeneruar, përveç config/secrets.yml, duhet të shtohet tek sistemit i
kontrollimit të versioneve që mund të bëhet me BitBucket apo Git.
9. Tek kjo pikë gjithçka është gati, pra do të jemi të gatshëm ta startojmë serverin dhe ta
shohim OpenConferenceWare në http://localhost:3000.

bin/rails server

Tabela 1 Insertimi i Ueb Serverëve
Windows

Cmd.exe

MacOS

Terminal

Linux

Terminal

Të gjitha

Terminal

2.5.2Deklarimi i variableve Ruby on Rails
Në Ruby të gjith folderat do te mbarojnë me “.rb”. Duke përdorur përkthyes Ruby
nëdispozicion në / usr / bin directory , ju mund të kodoni në Ruby.
[Html]
#! / Usr / bin / ruby -w
vë & amp; amp; quot; Vendos diçka këtu & amp; amp; quot;;
[/ Html]
Në Ruby si shumica e gjuhëve OO ka katër lloj të variablave: globale, klsa dhe locale. Në gjuhë
të tjera si C++ dhe Java , duhet të deklarohet një ndryshore para përdorimit, dhe përcaktoni
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ҫfarë lloji është.Në Ruby, variablat nuk janë të deklaruara. Variablet mund të përmbajë ndonjë
objekt në Ruby .Emrat e variablave duhet të fillojë me një emer ose nje nënviz (p.sh
my_variable). Një variable është e vaҫant në Ruby sepse përmban një symbol (p.sh @var).[7]
2.5.3 Përparsitë e Ruby on Rails
Disa nga konkurrentët kryesorë të Ruby-it janë Python, C++ dhe Java.
Në krahasim me këto produkte, Ruby avancon duke përfshirë si vijon:
•

Productivity

•

Responsible Developers

•

Popular in The Valley

•

Large Community

•

Next Generation

•

Test Automation

•

Code Quality

•

Libraries

•

Tooling

•

Project Not Handcuffed

Productivity
Ruby është gjuhë domethënëse dhe e përmbledhur, e cila kur kombinohet me Rails , ju
mundesonën zhvillimin e karakterisikikave teper të shpejta. Si gjuhë programuese është më
productive.[7]
Popular in The Valley
Historia ka treguar se teknologjia që ka qenë e popullarizuar në Silicon Valley ka qenë
gradualisht e miratuar në të gjithë botën. Nëse ju shikoni në sukseset e mëdha fillimin e vitete
të fundit, të tilla si Aribnb, Etsy, GitHub & Shopify – ato janë të gjitha në Ruby on Rails.[7]
Projevt Not Handcuffed
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Nëse keni pasur nje ueb faqe fantastike apo aplikim i ndërtuar në ҫdo gjë ashtut siҫ parpritetej.
Muaj ose vite mëvonë , ju mundë t’ju drejtoni një ҫështje lidhur me të ose ju dëshironi të
vendosni ndonje funksionalitet. Ju gjeni kompanin që ndërtoj aplikacionin originale por ajo
nuk ekziston më ose zhvilluesit që kanë punuar ne këtë projekt nuk janë më pjesë e kompanis.
Ruby on Rails , nga ana tjetër , vijon kodimin konventat që e bëjnë atë të thjeshtë për të shkruar
nga një zhvillues për të ardhshmën. Ёshtë e pastër, e lehtë dhe e përkohëshme.
Kosto
RUBY është një gjuhë skriptuse open source pra ju mund ta shkarkoni pa pagesë në ueb faqen
www.ruby.net.

Object-Oriented Support
Ruby ëshë gjuhë e paster Object-Oriented dhe ҫdo gjë në Ruby është si një objekt. Ҫdo vlerë
në Ruby është një objekt, edhe gjërat më primitive: vargjet, numrat, true dhe flase. Klasa është
një objekt qëështë brenda Class klasës. Një klasëështë përdorur për tëspecifikojë formën e një
objekti dhe kjo kombinon përfaësimit dhe metodave për të manipuluar me të dhënat. Të dhënat
dhe metodat brenda një klase quhen anëtarë të klasës.
I lehte për ti zgjedhur problemet
Ruby on Rails është ueb aplikacion framework , mjaft e thjeshtë për këdo që filloni duke e
përdorur atë dhe e mjaftueshme për të kapërcyer edhe pengesat më të medha për procesin e
zhvillimit të ueb aplikacioneve. Ruby është e ndertuar mbi parimin e koventës të konfigurimit.
Kjo do të thotëse , si parazgjedhje, Rails supozon se zhvilluesit e ekspertëve të saj do të njekë
“standarde” konventat më të mira praktike (për gjërat të tilla si emërtimin, struktuen e kodimit).
2.5.4 Ruby on Rails DataTypes
Ruby on Rails mbështet këto llojet të datatypes:
•

primary_key

•

string

•

integer

•

text
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•

float

•

decimal

•

datatime

•

binary

•

Boolean

Poashtu një lloj i veçantë i varialbes është null pra e zbrazet.
Gjithashtu më poshtë do të tregojmë një shembull se si ne një file html si integrohet RUBY
ON RAILS dhe databaza.[7]
NATIVE_DARABASE_TYPE =
:primary_key => “int(11) auto_increment PRIMARY KEY”,
:string

=> {:name => “varchar”, :limit => 255 },

:text

=> {:name => “text”},

:integer

=> {:name => “int”, :limit => 4 },

:float

=>{ :name => “float”},

:decimal

=> { :name => “decimal” },

:datetime

=>{ :name => “datatime” },

:time

=>{ :name => “time” },

:date

=>{ :name => “date” },

:binary

=>{ :name => “blob” },

:boolean

=>{ :name => “tinyint”, :limit => 1 }

}
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2.5.5 Kushtet
Format si variablat, formojnë një bllok për kushte të cilat duhet ti përcaktojmë në skript.
Ekzistojnë disa lloje të kushteve në Ruby të cilat do të flasim më poshtë:
Deklarata if gjithmonë në bllok hyn kur është e vërtet pra (TRUE) ndryshe kodi nuk zbatohet
nëse nuk plotësohet kushti i if deklaratës. Kushti mund të jetë gjendja null apo variablat e
ndryshme. Nëse kushti plotësohet atëherë nuk futet te kushti i dytë por nëse nuk plotësohet i
pari injorohet kushti i parë dhe fillon ekzekutimin e kushtit të dytë.[7]
Sintaksa e if kushtit është kjo:
if (shprehja e kushtit){
kodi që duhet të ekzekutohet shënohet këtu;
}
Një shembull i thjeshtë. Duke shikuar se a është admin useri në shembullin më poshtë.
if (name == “Admin”){
puts “Hello Admin”
end
}

Deklarata else ekzekutohet nëse deklarata if kthenfalse. Një shembull si më lartë tash do të
japim edhe me deklaratën else.
if (name == "Admin"){
puts “Hello Admin”
}
else {
puts “Hello someone else”
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}

Deklata else if përdoret nëse na kërkohet më shumë se një kusht në bllok.
if (name == "Admin"){
puts “Hello Admin”
}
elseif (name == "Guest"){
puts “You are on Guest”
}
else
puts “Welcome Back Admin”
end

While Loop
Sintaksa e while loop:
while (shprehja) {
kodi qe duhet te ekzekutohet;
}
Japim një shembull si punon while loop.
num = 1
while (num <= 10){
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print "Numri eshte #{num}"
num++;
}
print “Done”

Include Ruby
Incluse nuk ka të bëjë me file. Programuesit C përdorin një direktivë procedure e quajtur
#include për të future përmbajtjen e një file në një tjetër gjatë përpilimit. Ruby include thjeshtë
e bën një referencë për një modul. Nëse ky modul është në një file të veҫantë, ju duhet të
përdorni të kërkoni në draf atë file para se të përdorni include. [7]
#! / Usr / bin / ruby
Require ‘set’
module foo
def foo
print “Hello”
End
End
class bar
incluse foo
end
Bar.new.foo # hello
Bar.foo #NoMethodError: unefind method ‘foo’ for Bar:Class

2.6. Sistemet e ngjajshme
Dy sisteme të ngjashëm me sistemin tone të cilat i kemi përzgjedhur jane:
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•

ICE Hrm ndertuar nga Thilina Hasantha në vitin 2014, dhe

•

OrganHRM i cili është ndertuar nga një organizatë në SHBA në vitin 2005.

ICE-Hrm është një sistem i menaxhimit të burimeve njerëzore për organizatat e vogla dhe të
mesme. Ajo ka një UI të pasur ndërtuar me PHP dhe Java Script. Sistemi është zbatuar me
një arkitekturë modulare që e bën atë të vazhdohet dhe të përshtatshëm të lehtë. Përdor
databazen MySQL version 5.5. Software mund të përdoret në të dy Microsoft Windows dhe
Linux vepron sistemit. Për të pasut qasje në këtë dashboard ne se parim duhet ta
shkarkojmë dhe të kyqemi si admin dhe mund të shohim të dhenat në dashboard.Krijojm
databazen MySQL.Kemi dy lloj kyçje ne Linuks dhe në Windows. Në ICE për futjen në
sistem për një puntor nga pjesa e adminit.Për tu identifikuar si puntorë duhet të përdorim një
ikonë në listen e puntorëve. Modeli i punës përbëhet nga tre nën module për përcaktim,
përpara se të caktohemi si puntor.

Figura 2 OrageHRM Sistemi
OrangeHRM ka nisur nga viti 2005 është më e popullrizuara me burime të hapura të
menagjimit të burime njërzore software në botë.Përfshim një sërsh modulesh që sigurojnë
menaxhimin personale infomativ,vetë-shërbimin e punonjësve, menaxhimin, kohën dhe
frekuntimin, vlersim të punës dhe rekrutimtë gjitha pa kosto.OrangeHRM është fleksibil dhe
përballshëm ju jep tre produkte kryesore si :
OrangeHRM openSource : free, me metrazh të pasur .
OrangeHRM profesinal: bizneset e vogla e përdorin këtë platforë për të ndërtuar më shpejtë
dhe të ofroj shërbime të përgjithshme.
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OrangeHRM Enterprise : për kompanitë multinacinale, ju kursen kohë dhe para.
OrangeHRM është open source të burimeve njerëzore menaxhimin e biznesit zgjidhje për të
vogla dhe të mesme. Ky sistem modular HRM automatizojnë proceset HR. Ajo është
zhvilluar fromPHP, MySQL dhe Apache HTTP Server. Software mund të përdoret në të dy
Microsoft Windows dhe Linux vepron sistemit.Web Server Packages - XAMPP, WAMPP ,
LAMPP.Kjo ju jep një pjesë admin, ku punonjës të ndryshëm, të ruajtur të dhënat e
punonjësve, dhe të sigurojë qasje të rëndësishme për punonjësit.Versioni i fundit të saj është
3.0. Ka shumë përdorues mbi 2.5 Milion , 1 Milion download.
Qasja në OrangeHRMbë het pë rmes login të cilen do të paraqesim më poshtë .Gjithashtu
përdoret për regjistrim e puntorve listimin etj.

Figura 3 OrangeHRM Login Panel

Tabela 2 Në këtë tabelë është paraqitur krahasimi i dy sistemeve për HRM
ICE-HRM

Oragne-HRM
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Gjuhet programuese

Php

Php

Databaza

MySQL

MySQL

Forma e qasjes

Google App

Normal

Kod të hapur dhe publik

Po

Po

Dokumentimi

Po

Po

Testime

Jo

Po

Këto dy sisteme nuk janë shumë të ngjashme për nga funksionimi, forma e përdorimit dhe
zhvillimi. Në vazhdim do t’i analizojmë detajet rreth ngjashmërisë dhe ndryshueshmërisë për
këto dy sisteme duke u bazuar në Tabelën 1. Gjuha programuese e IRM-HRM është
PHPsistemi është zbatuar me një arkitekturë modulare që e bën atë të vazhdohet dhe të
përshtatshëm të lehtë ,orientuar në objekte dhe me arkitekturën e softuerit e cila është në
trend MVC, në anën tjetër Oragne-HRM është i ndërtuar në gjuhën programuese PHP,
arkitektura e së cilës është e bazuar në komponenta. Për ruajtjen e të dhënave
OpenConferenceWare përdor SQLite3 e cila është file-based (e bazuar në fajll) ku na
mundëson migrimin më të lehtë në krahasim me MySQL te cilën e perdor Oragne-HRM.
Qasje më të lehtë në sistem ofron IRM-HRM pasi përdor Google Authentification ndërsa
Orange-HRM përdor qasje të thjeshtë përmes linuksit dhe Windows. Te dyja këto sisteme
janë open source, kodi Orange-HRM ndodhet në GitHub,gjithashtu IRM-HRM ofron kodin
në GitHub ku vetëm mundë të marrim ta download perms terminalit në Linuks. Zhvilluesit e
Orange-HRM kanë bërë testime fillimisht rreth funksionalitetit të aplikacionit pastaj kanë
filluar zhvillimin ndërsa IRM-HRM është zhvilluar duke u bazuar në modulet e menaxhimit
të konferencave por pa u testuar paraprakisht. IRM-HRM ka përspektivë të ngushtë dhe nuk
është i përdorshëm.Orange-HRM kritikohet pë çmimin e lirë të cilen e ka në tregë.
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Probleme që krijohen gjatë zhvillimit të kryerjes së punve të burimeve njerzore në menyrë
manuale janë të natyrave të ndryshme. Fillimisht një nga problemet kryesore është tek
grumbullimi i punimeve gjat aplikacioneve të veçantë, pasi që me rritjen aplikantëve dhe
rishikimi i tyre se kur kanë aplikuar si dhe ruajtja e të dhënave, CV, testeve dhe intervistat ne
word dhe shpesh gabimet drejtshkrimore ndodhim shpesh gjatë bartjes së të dhënave ndodh
shpesh të harrojm ndonjë kandidatë ose të ja ndryshojmë të dhënat personale. Po ashtu humbja
shumë e madhe e kohës rreth nxjerrës së statistikave në mënyrë manuale duke mos pasur ndonjë
baze të dhënave për gjenerim të tyre nga një sistem, këto janë disa nga problemet që mund të
ndodhin, për këtë e kemi parë të arsyeshme të zhvillojmë një sistem për evitimin e këtyre
problemeve.
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4

METODOLGJIA

Për të kuptuar më shumë në lidhje me këtë temë dhe me sisteme të ngjashme dhe teknologjitë
të tyre kemi hulumtuar në materiale, artikuj shkencor dhe libra të autorëve të ndryshëm, në
metodologjinë tonë kemi përfshirë disa metoda si:
Shfletimi i literaturës– Është bërë analizimi i sistemeve të ngjashme që përdoren në botë
për menaxhimin e burimeve njerzore dhe ngjarjeve, si dhe teknologjitë që këto sisteme
përdorin.
Krahasimi i sistemeve – Kjo metodë është përdorur për të kuptuar përparësitë dhe mangësitë
e sistemeve që kemi analizuar.
Zhvillimi i ueb aplikacionit – Pasi kemi analizuar sistemet e ngjashme dhe funksionet e tyre
më të përhapura jemi munduar të zhvillojmë një ueb aplikacion i cili përmbushë aspektin e
implementimit.
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5 REZULTATET DHE ZHVILLIMI
Për punën në të cilat bëjnë Human ResourceManagement kemi zhvilluar nje ueb aplikacion i
cili mundëson lehtësimin e punëve të aplikantit dhe adminin në të cilen pranon atë aplikacion.
Së pari do të japim informacione se si të përdorim aplikacionin dhe të regjistrohemi përmes
emalit tonë personal.Pastaj mund të regjistrohen përdoruesit, ku ata mund të jenë 2 lloje:
përdorues dhe admini. Pasi të regjistrohemi si përdorues vjen konfirmini i emalit dhe aty në
linkun e dërguar përmes emailit ndjekim hapat për të aplikuar për punë dhe mbushim
formularin me të dhënat tona personale. Pas regjistrimit të adminit hymë në dashbordin e
adminit të cilet kemi disa kategori si aplikimet, puntoret, pozita, statusi, qytetet, gjuhët, pc,
pranuesit dhe interviste. Admini mundë tëpranoj , refuzoj ,të ftoj në intervist aplikuesit. Më
poshtë do të tregojm rreth dashbordit.

5.1 Përshkrimi Inxhinierik
Aplikacioni për Human ResourceManagement është një aplikacion i bazuar në platformen
ueb. Aplikacioni është ndërtuar në teknologjitë Ruby, Ruby on Rails. Këto platëforma u
mundëson zhvilluesve dizajnimin dhe implementimin sa më të lehtë si nga ana e përdoruesit
ashtu edhe nga ana e funksionalitetit. Ky sistem vendoset në një server duke përdorur
DRb::DRbMessage të dedikuar dhe duhet të ketë qasje në internet përmes një IP-je publike
apo siҫ njihet si domeni. Autentifikimi do të bëhet në bazë të disa protokolleve DRbProtocol
zgjedhja mes tyre është përcaktuar nga skema e një URI dRuby. Këto protokolle do të lejojnë
që third-party aplikacione të na japin qasje të limituar që të qasemi në aplikacion.
Për më shumë se si funksionon kjo gjë kemi paraqitur një diagram.
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Figura 4 Diagrami për autentifikim
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5.1.1 Kërkesat Funksionale
Më poshtë do t’i paraqesim kërkesat funksionale të përgjithshme të këtij aplikacioni:
❖ Sistemi duhet ta mundësoj identifikimin e përdoruesve
❖ Sistemi duhet ta mundësoj pranimin e aplikuesve
❖ Sistemi duhet ta mundësoj refuzimin e aplikuesve
❖ Sistemi duhet ta mundësoj të ftojë në intervistëaplikuesit
❖ Sistemi duhet ta mundësoj të zgjedhë pozitën për punë
❖ Sistemi duhet ta ofroj mundësimin e lajmërimit me email për aprovim/refuzim të
aplikacionit
❖ Sistemi duhet ta mundësoj të bëj kontraten e puntorve
❖ Sistemi duhet ta ofroj mundësimin e lajmërimit me email për skadim të kontrates
❖ Sistemi duhet ta ofroj regjistrimin e punëtorve brenda punës
❖ Sistemi duhet ta ofroj mundësimin ndryshimin e formularit përmes dashbordit

5.1.2 Kërkesat Jo-Funksionale
Më poshtë do t’i paraqesim kërkesat funksionale të përgjithshme të këtij aplikacioni:
❖ Sistemi duhet të punojë 24 orë në ditë
❖ Zgjerushmëria e ueb aplikacionit në rast nevoje
❖ Sistemi duhet te mundësojë shtypjen me një klikim e të dërdoj email të gjithë të
aplikuesit për intervist

5.2 Dizajnimi i Sistemit
Për dizajnimin e sistemit “Human ResourceManagement” është përdorur databaza SQLite3,
për arkitekturën e sistemit është përdorur MVC (Model,View,Controller) si dhe UML
diagrami. Më poshtë paraqesim dizajnimin e bazës së të dhënave, arkitekturën MVC si dhe
UML diagramin.
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5.2.1 Dizajnimi i Bazës së të dhënave
Në dizajnimin e bazës së të dhënave janë përdorur lidhjet relacionare një me një, një me shumë
dhe shumë me shumë. Si shembull kemi tabelën statusi dhe tabelën formulari ku kemi përdorur
lidhjen relacionare një me shumë.

Figura 5 Dizajnimi i Bazës së të dhënave
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5.3Arkitektura MVC
Parimi i Model-View-Controller ndanë punën e një aplikimi në tre nënsisteme të veqanta. Ky
subsystem zbatohet në biblotekën Activ Record.

Figura 6 Struktura e rrugtimit të MVC-së

1. Shfletuesi bënë një kërkes për http: //localhost/page/show/47. Kjo kërkesë është

dërguar në emër tuaj, kur ju krijoni një lidhje, ose shkruani një URL në shiritin e
adresave.
2. Rails kërkesën tuaj për një kontrollues të veҫantë duke përdorur ‘config/routes.rb. në

rastin tonë (http://localhost/page/show/47), Rails routes ‘/pages/show/47’ me metodën
‘show’ në faqet kontrollues dhe kalon një argument, id: 47.
3. Controller është një klasë Ruby, në të cilën disa metoda (funksione) janë të përcatuara

për analizë gramatikore kërkesë e përdoruesit. Mendoni për Controller si një
menaxher i projektit i pakujdesshëm që i merrë gjërat e bërë, në një mënyrë ose në një
tjetrër. Ajo thjeshtë ndanë dhe cakton punën të punonjësve të saj. Pra, aksioni show
controllers pyet faqën model për të tërhequr faqën me id: 47 nga baza e të dhënave.
Kontrolleri mundë të bëjë shumë më tepër se trajtimin e kërkesave të perdoruesit.
4. Model bën punë të rënda në prapaskenë, dhe shpesh lavërohen për shkathtësi dhe

aftësit e tyre. Një Model, në kuptimin e tijë të vërtetë, paraqet të dhënat dhe logjikën e
aplikimit. Modelet zakonisht përcaktojnë se si të dhënat manipulohen.
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5. Modeli do të rifitoj faqën 47 nga baza e të dhënave.
6. Modeli kthen të dhënat shikohet prapa në kontroller dhe kontrolleri kap të dhënat në

një vend të kujtesës së përkohshme.
7. Thirret kontrolluesi ‘app/views/pages/show.html.erb’ dhe kthen në HTML file.Që

‘show.html.erb’ vendoset në directoryapp/views, ajo është një pamje. Views veprojnë
si shtresa e prezantimit ne aplikacion. Ata marrin të dhënat nga kontrolluesi dhe bëjnë
XHTML, XML ose javascript verzione. The ‘show view’ verbësisht pranon të dhëna
e dhëna nga kontrolluesi (faqe 47) dhe gjeneron prodhimin html i cili gjithashtu do të
përfshij header, menus, content, footer, ejt.
8. Kontrolleri kthen HTML/XML dhe metadata përsëri në një shfletues i cila shfaqet në

ekranin tuaj. [8]

5.3.1 Modeli
Ajo mban marrëdhëniet në mes objektëve dhe bazën e të dhënave dhe trajton vlershmërinë,
association, transaksionet etj. Ky subsystem zbatohet në biblotekën ActivRecord, i cili
siguron një ndërfaqe dhe të detyrushme në mes të tabelave në një bazë të dhënash racionale
dhe kodit të programit Ruby që manipulon të dhënat e bazës së të dhënave. Emrat e metodave
janë të gjeneruar automatikisht nga emrat në terren të tabelave bazës së të dhënave. [8]
5.3.2 Pamja
Kjo është një prezantim i të dhënave në një formë të veҫantë, shkarkuar nga vendimi i një
kontrolluesi për të paraqitut të dhënat. Ato janë script-bazuar nëtemplatë si JSP, ASP, PHP,
dhe shumë e letë për t’u integruar me teknologjin AJAX. Ky subsystem zbatohet në
biblotekën ActionView, i cili është një sistem Embedded Ruby (ERb) në bazë për
përcaktimin e prezantimit templates për paraqitjen e të dhënave. Ҫdo lidhje ueb për një Rails
aplikim rezulton në shfaqjen e një pamje. [8]
5.3.3 Kontrolleri
Oranizimin e apalikimit në një formë që përshatet kushteve të një pamje të caktuar. Kjo
subsystem zbatohet në ActivController, e cila është një ndërmjetsi të ulur në mesë të
ActivRecord(interface i bazës së të dhënave) dhe ActivView.[8]
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5.3.4 Sekuencë Diagrami
Më poshtë do të paraqesim rrjedhën e proceseve të Aplikacionit
HumanResourceManagement nëpërmjet sekuencë diagramit.

Figura 7 Sekunc Diagramit

Në këtë sekuencë diagram kemi përshkruar procesin për authentikim se si përdoruesi
regjistrohet në aplikacion për të aplikuar për punë. Poashtu kemi përshkruar edhe procesin e
formularit. Përdoruesi aplikonë për punë pas mbushjes së formularit pastaj merr përgjigje nga
admini se a është pranuat/refuzuar në punë.
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5.4 Krijimi i Aplikacionit
Më poshtë do te përshkruajmë formen e formularit si qasja në aplikacion dhe pranimi ne
dashboard nga admini si dhe dërgimi i emalit për pranim/refuzim te aplikantit.
5.4.1 Çasja në sistem
Më poshtë është paraqitur forma për qasje në formular:

Figura 8 Çasja në sistem

30

5.4.2 Formulari
Përdoruesi pas zgjedhjes së poziten në të cilen dëshiron të aplikojë mbush formularin më të
dhënat e tij personal si dhe mundtë bëjë update CV ose ndonjë referencë.

Figura 9 Forma e Aplikacionit
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Pas mbushjës së fushave të aplikacionit ne mund të klikojmë në butonin apply dhe na pytë edhe
një here nese jemi të sigurt për aplikim dhe pastaj mund ta shohim edhe nje herë formen e
aplikacioni me të dhënat tona si dhe konfigurimi në email se kemi aplikuar me sukses.
5.4.3 Dashboard
Në dashboard të adminit kemi disa fusha si aplikimet,puntoret,pozitat,statusi, gjuhët etj. Në
dashbordin tonë ne mund të shohim të dhenat për aplikantë të pranojmë, të refuzojmë dhe ti
frojmë në intervist gjithashtu me butonin Ok ne mund ti dergojm email të gjithë aplikanteve
në të njejtën orë.Gjithashtu tek fusha punëtoret ne mund të bëjmë edhe kontraten e punëtorit.

Figura 10 Dashboard

5.4.4Rezultatet
Më poshtë do ti përshkruajmë disa nga rezultatet e këtij aplikacioni. Do të marrim shembull
se si kalonë përmes aplikacionit në puntorë dhe kontraten e punës.
Një shembull si i merr të dhënat nga aplikanti në kontrat përmes databazës.
Së pari duhët që të pranojm si punëtor aplikantin në kompaninë tonë.
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Figura 11 Listimi i punëntorve
Pas ndryshimit të statusit në aplikacion automatikisht vendoset në listimin e punëtorve në këtë
menyrë:
<%@status.each do |status|%>
<% if status.id == @formulari.status_id%>
<td><%= status.description %></td>
<%end%>
<%end>

Në këtë mënyrë përmes statusit ne mund të arrijmë të ndryshojmë statusin e një aplikanti
përmes

statusit

në

të

cilem

kemi

përcaktuar.

Pas ndryshimit të statusis vjen verifikimi se jemi pranuar nëpunë , këtë e kemi bërë në
controller:
FormulariMailer.njoftim_adaptivit(formulary_momental).deliver
elsif
Formulary_momental.statusi_id ==2 @punt =
Punetori.new(:id=>formulary_momental.emri,:mbiemri =>
formulary_momental.mbiemri, :email=>formulari_momental.email)
@punt.save
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Kontrata e punës i merr të dhënat nga formulari të dhënat e punëtorit dhe i vendos automatikisht
në kontraten e krijuar:

Figura 12 Kontrata e punës
Në kontrat vjen konfigurimi në email tonë se është krijuar kontrata si dhe bënë lajmrimin e
skadimit të kontrates një javë para se ti skadoj punëtorit kontrata përmes emalit.
Funksioni në Kontroller
require ‘kontratum’
class DashboardController <ApplicationController
befor_action :authenticate_user!
def new
@kontr = Kontratum.all
@kontr.each do |k|
If (k.kontrata_deri – Time.now.to_date).to_i <= 7 && k.pk == 0
KontratumMailer.notifikimi_per_kontrata(k.emri,k.mbiemri,k.kontrata_deri,k.email).deliver
k.update(:pk => 1)
end
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Dërgimi i emalit
Si kërkes e veҫant ka qenë qët’ju dërgohen aplikantëve emailë në të njejten kohë por e cila ju
ndryshon ora në të cilen janë të ftuar në intervist, në monentin e dila e shenon tekstin dhe e
cakton oren në baz të renditjes ora e të ftuarit në intervist do të ndryshoj ҫdo 20 min.
<p id=”notice”><%= notice %></p>
<p><strong>Interview_time:</strong>
<% @dergoemil.time %></p>
<p><strong>Subject:</strong>
<% @dergoemil.subject %></p>
<p><strong>Body</strong>
<% @dergoemil.body %></p>

Pjesa ku ne mundë të ndryshojmë oren e kemi bërë në kontroller:
def create
@adaptivit = dergoemail_params[:subject]
Puts “------------------------------------------”
Interview_time = Time.new(dergoemail_params[‘interview_time(1i)’].to_i,
dergoemail_params[‘interview_time(2i)’].to_i,
dergoemail_params[‘interview_time(3i)’].to_i,
dergoemail_params[‘interview_time(4i)’].to_i,
dergoemail_params[‘interview_time(5i)’].to_i
puts @@form_email
puts “----------------------------------------------------”
@dergoemail = Dergoemail.new(dergoemail_params)
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respond_to do |format|
if @@form_email.count > 1
koha=0
@@form_email.each do |email|
if DergoemailMailer.adaptivit(email,
(interview_time+koha.minutes).strftime(“%I:%M%p”),
dergoemail_params[:body], current_user.email,
dergoemail_params[:subject]).deliver
koha=koha+20
format.html{ redirect_to formularis_path, notice: ‘Emaili u dergua me sukses’}
else
format.html {render :new}
format.json { render json: @dergoemail.errors, status: :unprocessable_entity}
end end
end
end
end
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6 KONKLUZIONI
Me zhvillimi i sistemi për Menaxhimin e Burimeve Njerzore dhe implemtimn të tij si pilot
projekt, kemi vërejtur se dukshem permisohet procesi i punës në kompani të cilat ende nuk kan
implementuar sisteme të ksaj natyre. Gjenerimi i raporteve të ndryshme si numri i aplikantëve,
numri i punëtorve i cili bëhet në mënyrë të automatike apo mbushja e formularit e cila bëhet
online si dhe të dhënat formularit të cilat dërgon automatikisht në email dhe menaxhimi i
versioneve të punimeve është shumë më i lehtë për tu menaxhuar si nga ana e burimeve njerzore
ashtu edhe nga ana e aplikantëve dhe kjo na tregon që kursen kohën e punonjësve të burimeve
njerzore. Gjatë zhvillimit të ketij sistemi është kushtuar rëndesi e veçant ne rritjen e sigurisë në
qasjen e përdoruesve në rast të zgjerimit të aplikacionit. Teknologjia që kemi zgjedhur dhe
arkitektura e përdorur për zhvillimin e këtij sistemi, në rast të paraqitjes së nevojës për shtimin
e ndonjë moduli më specifik do të jetë shumë më lehtë për dallim me teknologjite të cilat
përdorin sistemet të cilat kemi përzgjedhur për ti analizuar në këtë punim të diplomës.
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